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Анотація. З урахуванням аналізу сутності та основних принципів діяльності 
Державної кримінально-виконавчої служби України, нами було досліджено 
необхідність наявності морально-етичного елементу, як вкрай важливого компоненту 
лідерського потенціалу майбутніх фахівців правоохоронної діяльності пенітенціарної 
системи України. А також визначено структуру та можливі шляхи його формування 
у процесі навчання у профільних закладах вищої освіти Державної кримінально-
виконавчої служби України. 
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Abstract. Taking into account the analysis of the nature and basic principles of the 
activity of the State Criminal Executive Service of Ukraine, we have examined the necessity of 
having a moral and ethical element, as an essential component of the leadership potential of 
future specialists of the law enforcement activity of the penitentiary system of Ukraine. It also 
defines the structure and possible ways of its formation in the process of training in 
specialized institutions of higher education of the State Criminal Executive Service of 
Ukraine. 
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Problem setting. The effectiveness of 
the fulfillment of tasks and the achievement 
of the goals facing the penitentiary system is 
possible if there is a properly constructed 
and implemented control system and the 
functioning of available forces and means. 
To ensure a high level of effectiveness of 
their activities, the penitentiary system needs 
highly qualified workers with the necessary 
professional skills and effective leaders who 
are able to implement the latest managerial 
approaches by promoting the virtues and 
motivation of staff within the framework of 
moral and ethical principles. 
Resent research and publication anal-
ysis.An analysis of scientific research suggests 
that the issues of professional activity of per-
sonnel institutions of the enforcement of sen-
tences were considered in their works by do-
mestic and foreign scientists: M. Blazhivsky, 
A. Galay, I. Zakorko, S. Zlivko, N. Kalashnik, 
S. Luzgin, V. Lyovochkin, V. Medvedev, 
O. Ptashinsky, G. Radov, S. Sergeev, 
O. Sorokin, A. Ushatikov, S. Fahrenyuk, 
T. Yakimchuk and others. 
O. Betza, I. Bogatyrev, O. Karaman, 
M. Klimov, V. Kostenko, V. Krivusha, 
T. Kushnirova, V. Sinyov, M. Suprun, 
O. Tretyak, S. Chebonenko, I. Yakovets and 
other scientists addressed the problem of im-
proving the quality of the formation of profes-
sionally important qualities of penitentiaries.  
The study of the leadership potential of 
students of higher educational institutions was 
conducted by the following domestic teachers: 
A. Vasiliev, T. Vezhevich, L. Gren, T. Gura, 
M. Gurevich, A. Ivashchenko, O. Ignatyuk, 
V. Mikhaylichenko, O. Ponomaryov, S. Reznik, 
O. Romanovskiy, L. Tovazhnyansky, 
M. Fomina, N. Sharonova and others. 
Paper main body.  Now the domestic 
penitentiary system requires a highly 
professional, conscientious, honest, 
disciplined employee, capable of fulfilling the 
socially significant functions assigned to him 
on the basis of the most modern approaches 
and working methods. Future law enforcement 
specialists of the penitentiary system of 
Ukraine, pupils of specialized higher 
educational institutions, hold senior 
management positions in the hierarchical 
system of the State Criminal Executive Service 
of Ukraine. Accordingly, to ensure the quality 
and effectiveness of the penitentiary system, 
they must skillfully and efficiently organize the 
work of their subordinate team, it is impossible 
without the leadership potential properly 
formed in them. 
As a result of the study, we can argue 
that moral and ethical competence should be 
one of the main and necessarily integral 
components of the leadership potential of 
future law enforcement specialists of the 
penitentiary system of Ukraine, and 
formulate the concept of moral and ethical 
competence of future law enforcement 
specialists of the penitentiary system of 
Ukraine as a complex social and 
professional education based on the 
integration of professional knowledge, 
practical skills in the area of morality and 
ethics, and certain to yell personality traits 
determines readiness for moral and ethical, 
professional and appropriate behavior in 
society, especially in situations of moral 
choice. 
Conclusions of the research. 
Structurally, based on the logic of the 
research and analysis of scientific literature, 
its structure includes the following 
components: 
The cognitive component 
characterizes the static form of moral and 
ethical competence and covers the sphere of 
formation of moral consciousness. Through 
a system of ethical knowledge, the person 
  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА  
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 




perceives the meaning and content of values, 
role models, principles of behavior, 
communication, which in their professional 
activity become professional guidance. The 
operational-activity component of moral and 
ethical competence encompasses ways of 
moral and ethical actions (means, forms), 
tactics of personally oriented behavior, and 
communicative abilities. The personal 
component gives the moral and ethical 
competence of originality and uniqueness. It 
gives an idea of moral and ethical 
competence level of the specialist and the 
nature of his behavior motives. Motivation is 
considered by psychologists as the driving 
force of behavior, which is decisive in the 
structure of personality. The process of 
formation of moral and ethical competence 
must be systematic and requires the use of a 
holistic mechanism of professional 
development of the future specialist of the 
penitentiary system of Ukraine during 
training in a specialized institution of higher 
education.  Moral and ethical competence 
formation of future specialists of the 
penitentiary system of Ukraine can be defined 
as a process of purposeful and systematic 
influence on the cognitive, personal and 
operational activity of students of higher 
education specialized institutions  of the State 
Criminal Enforcement Service of Ukraine, 
whose purpose is to become such a person, 
who is aware of the importance of the moral 
and ethical component of their professional 
responsibilities, effective and able leader-
leader with developed moral and personal 
qualities and practical skills of the future 
penitentiary in the field of professional ethics, 
providing them with the choice of conscious 
ethical behavior in accordance with 
professional and ethical standards. 
 
 
Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
Державна кримінально-виконавча служба 
України являється центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері виконання кримінальних 
покарань [1]. На сьогодні, у час активної 
фази євроінтеграції нашої держави, функ-
ціонування Державної кримінально-вико-
навчої служби України спрямоване на ре-
алізацію пенітенціарної політики, основ-
ною метою якої є повернення до суспіль-
ства, після відбування покарання, осіб 
здатних до реінтеграції та ресоціалізації. 
Враховуючи етимологію понять «пеніте-
нціарна» (латинською мовою poenitentia – 
каяття) та «політика» (грецькою мовою 
politike – мистецтво управління держа-
вою), можна говорити про пенітенціарну 
політику, як окрему галузь державно-пра-
вової діяльності відповідних суб’єктів со-
ціального управління з визначення та 
впровадження системи основних понять, 
принципів, цілей та завдань необхідних у 
сфері забезпечення каяття, що відповіда-
ють вимогам чинного законодавства та 
уможливлюють соціалізацію особистості, 
одночасно задовольняли законні права та 
культурні й морально-психологічні інте-
реси громадянина, суспільства, держави. 
Результативність виконання за-
вдань та досягнення цілей, що стоять пе-
ред пенітенціарною системою можливе у 
разі наявності правильно побудованої й 
реалізованої системи управління і функ-
ціонування наявних сил та засобів. Для 
забезпечення високого рівня результатив-
ності своєї діяльності, пенітенціарна сис-
тема потребує висококваліфікованих пра-
цівників з необхідними професійними на-
вичками і ефективних лідерів, спромож-
них реалізувати новітні управлінські під-
ходи шляхом пропаганди доброчесності 
та мотивації персоналу у межах мора-
льно-етичних принципів. 
Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми і на які спирається автор. 
Аналіз наукових досліджень говорить про 
те, що питання професійної діяльності 
персоналу органів та установ виконання 
покарань розглядали у своїх роботах 
вітчизняні та зарубіжні науковці: 
  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 90                                                                                     Лідер. Еліта.Суспільство 2‘2019 
 
 
М. Блажівський, А. Галай, І. Закорко, 
С. Зливко, Н. Калашник, С. Лузгін, 
В. Льовочкін, В. Медвєдєв, 
О. Пташинський, Г. Радов, С. Сергєєв, 
О. Сорокін, А. Ушатиков, С. Фаренюк, 
Т. Якимчук та ін. 
Проблему підвищення якості сфо-
рмованості професійно важливих якостей 
пенітенціаріїв висвітлювали О. Беца, 
І. Богатирьов, О. Караман, М. Климов, 
В. Костенко, В. Кривуша, Т. Кушнірова, 
В. Синьов, М. Супрун, О. Третяк, 
С. Чебоненко, І. Яковець та інші науковці. 
Дослідження формування лідерсь-
кого потенціалу у студентів закладів вищої 
освіти були проведені наступними 
вітчизняними педагогами: А. Васильєв, 
Т. Вежевич, Л. Грень, Т. Гура, М. Гуревіч, 
А. Іващенко, О. Ігнатюк, В. Михайличенко, 
О. Пономарьов, С. Резнік, 
О. Романовський, Л. Товажнянський, 
М. Фоміна, Н. Шаронова та іншими. 
Враховуючи напрацювання науко-
вців потенціал особистості слід розгля-
дати як систему природно-обумовлених 
та відновлювальних ресурсів, реалізація 
яких протягом життя призводить до пев-
них, з точки зору особистості і суспільс-
тва, значущих особистісних досягнень [5]. 
Більшість дослідників виділяють 
три основних необхідних складових фе-
номену лідерства: вплив, група, ціль. 
А. Романовський стверджує, що лідер і 
стиль його поведінки відображають об-
ставини, сутність групи, а також особис-
тісні риси не тільки самого лідера, але і 
його послідовників [7]. 
Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття. Відсутнє чітке 
визначення морально-етичної компетенції 
пенітенціарія та її структурних компонен-
тів, як складової його лідерського потен-
ціалу. Вимоги сьогодення до персоналу 
Державної кримінально-виконавчої слу-
жби України, недостатність теоретичного 
дослідження вищезазначених питань вка-
зує на актуальність даної статті і свідчить 
про необхідність здійснення науково-по-
шукової діяльності у цьому напрямку. 
Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). З урахуванням науко-
вих поглядів вітчизняних вчених та пред-
ставників зарубіжних наукових шкіл, дане 
дослідження передбачає визначити по-
няття, сутність та складові морально-ети-
чної компетенції, як складової лідерсь-
кого потенціалу майбутніх фахівців пра-
воохоронної діяльності пенітенціарної си-
стеми України під час професійної підго-
товки у відомчих закладах вищої освіти. 
Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Держа-
вна кримінально-виконавча служба 
України фактично є одним із силових 
блоків держаної виконавчої влади. Врахо-
вуючи проведене дослідження діяльності 
персоналу Державної кримінально-вико-
навчої служби України [6] та проведений 
М. Блажівським аналіз психологічних 
особливостей професійної діяльності пер-
соналу установ виконання покарань [4], 
дають можливість говорити про те, що 
середовище, у якому здійснюється профе-
сійна діяльність пенітенціаріїв, значно ві-
дрізняється від середовища інших служб 
силових відомств. 
Обмежений та суворо регламенто-
ваний діапазон застосування методів, сил 
та засобів, у період виконання службових 
функціональних обов’язків, особливі за-
сади і правила поводження, субординація, 
соціально-правова незахищеність персо-
налу, низький соціальний статус, негати-
вний вплив оточення засуджених 
(ув’язнених), необхідність подолання яв-
ного та/або прихованого протистояння 
спецконтингенту, високий рівень емоцій-
ного навантаження, часті стресові ситуа-
ції, високий рівень ізольованості установ 
виконання покарань (одноманітність ото-
чення, об’єктивне обмеження у вільному 
переміщенні, вузьке коло професійного 
спілкування), мінімум позитивних відчут-
тів та вражень – визначають специфіку 
службової діяльності персоналу Держав-
ної кримінально-виконавчої служби 
України. 
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сійної діяльності пенітенціаріїв виража-
ються в: своєрідності (унікальності) дій за 
посадовими інструкціями, наявності вла-
дних повноважень, необхідності збере-
ження таємниці оперативної, службової 
інформації, інтенсивній напруженості та 
стресогенності під час несення служби. 
О. Саннікова відносить діяльність 
персоналу Державної кримінально-вико-
навчої служби України до групи соціоно-
мічних професій, у яких об’єктом впливу 
виступає інша людина або група людей [9]. 
Нині вітчизняна пенітенціарна сис-
тема, потребує високопрофесійного, сум-
лінного, чесного, дисциплінованого пра-
цівника, здатного виконувати покладені 
на нього соціально значущі функції на 
основі найсучасніших підходів і методів 
роботи. Майбутні фахівці правоохоронної 
діяльності пенітенціарної системи Укра-
їни, вихованці профільних закладів вищої 
освіти, займатимуть посади керівної 
ланки ієрархічної системи Державної 
кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідно, для забезпечення якості та 
результативності діяльності пенітенціар-
ної системи, вони повинні уміло та ефек-
тивно організовувати роботу підлеглого 
їм колективу, що неможливо без сформо-
ваного в них, належним чином, лідерсь-
кого потенціалу. 
Установи та заклади пенітенціар-
ної системи – це об’єкти, в яких взаємо-
відносини між людьми є основною та не-
від’ємною частиною сутності їх функціо-
нування взагалі, відповідно дотримання 
морально-етичних норм у них має бути 
обов’язковим. Дуже часто виникають си-
туації, які не можливо вирішити в рамках 
управлінських понять ефективності та 
продуктивності. Особливого значення за-
значене явище набуває тоді, коли прийма-
ється рішення стосовно людини, у таких 
ситуаціях треба керуватися більш значу-
щими поняттями. 
З метою вдосконалення та 
дотримання загальних принципів при 
здійсненні пенітенціарної політики в 
Україні, Радою Європи рекомендовано 
керуватися у своїй законотворчості, 
політиці та практиці Європейськими 
пенітенціарними правилами 
(Рекомендація № R (2006) 2 Комітету 
Міністрів держав учасниць). У правилі 72 
Європейських пенітенціарних правил 
вказано наступне: 
1. Керування пенітенціарними 
закладами мусить здійснюватися в 
етичному контексті, у рамках якого 
визнається, що до ув’язнених необхідно 
ставитися гуманно та з повагою до 
невід’ємної гідності людини. 
2. Персонал має демонструвати 
чітке усвідомлення мети пенітенціарної 
системи. Керівництво повинно 
заохочувати лідерство для кращого 
досягнення цієї мети. 
3. Обов’язки персоналу ширші за 
обов’язки простих охоронців і повинні 
враховувати необхідність сприяти 
поверненню ув’язнених до суспільства 
після відбування покарання на основі 
програми позитивної мотивації та 
допомоги. 
4. У своїй роботі персонал мусить 
дотримуватися високих професійних та 
особистих стандартів [2]. 
Лідерство як необхідний та 
важливий чинник організаційної 
структури пенітенціарної системи, 
прослідковується на кожному її рівні. У 
кожній установі чи об’єкті пенітенціарної 
системи, лідерство виражається у 
характері впливу керівного складу на 
формування морально-етичної культури 
закладу. Передусім це проявляється у 
манері вирішення питань пов’язаних із 
взаєминами (персонал-персонал, 
персонал-спецконтингент), поведінкою і 
стилю виконання професійних обов’язків. 
Найбільш очевидним лідерство буде 
спостерігатись в установах чи об’єктах 
пенітенціарної системи з належно 
створеною гуманною атмосферою й 
позитивним станом морально-етичної 
культури. Наявність в установах чи 
об’єктах пенітенціарної системи 
лідерства, беззаперечно, сприятиме 
організації та створенню ефективних  
  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 92                                                                                     Лідер. Еліта.Суспільство 2‘2019 
 
 
систем безпеки та безпечного 
середовища. 
Дж. Макґакін наголошує на тому, 
що в’язниці – це динамічні організації, 
найважливішою складовою яких є люди. 
Ці установи не є неживими об’єктами, що 
складаються лише з будівель, стін і 
огорож. Реальні зміни у будь-якій 
пенітенціарній системі не 
відбуватимуться без участі персоналу та 
ув’язнених. Є лише три постійні елементи 
будь-якої пенітенціарної системи: сама 
в’язниця, ув’язнені, яких утримують у 
ній, та персонал в’язниці, який наглядає 
за ув’язненими. Ключовим поясненням 
ефективності/неефективності будь-якої 
пенітенціарної системи, що керується 
принципами порядності та гуманності, є 
взаємини між осудженими і персоналом 
в’язниці, із яким вони контактують 
щодня. Передусім йдеться про 
працівників в уніформі, які вранці 
відмикають ув’язнених, а ввечері 
замикають їх. У якому б стані не був 
персонал – у найкращому чи найгіршому, 
у найсильнішому чи найслабшому, йому 
все одно доводиться контактувати із 
засудженими. Існує динамічний 
взаємозв’язок між в’язнями і персоналом 
в’язниці. Одна група не може існувати без 
іншої. Саме стосунки між ними 
визначають, якою буде атмосфера у 
в’язниці – людською чи нелюдською, а 
також обумовлюють те, чи вдасться 
досягти цілей пенітенціарної системи [8]. 
З урахуванням вище сказаного, 
треба не забувати про специфіку 
організації та сутності діяльності 
пенітенціарної системи та відповідний 
ієрархічний розподіл місць та ролей. 
Дуже важливо пам’ятати про наявність 
певних обмежень та не порушувати їх. 
Культура змін у пенітенціарній системі 
можлива, лише у такий спосіб, щоб 
усунути бар’єри між персоналом і 
засудженими (ув’язненими), але при 
цьому нівелюючи загрозу законних вимог 
щодо безпеки та дисципліни. 
Підґрунтям визнання суспільством 
авторитету служби є морально-етичні 
якості працівників установ виконання 
покарань, який сьогодні, на жаль, 
залишається досить низьким. На жаль 
досить часто нехтування пенітенціаріями 
норм етики та культури, недостатня 
моральність працівників є причиною їх 
незадовільної роботи. 
Морально-етичні вимоги до 
працівника Державної кримінально-
виконавчої служби України закріплені 
багатьма нормативно-правовими актами – 
зокрема Конституцією України, законами 
України, нормативно-правовими актами 
центрального органу виконавчої влади з 
питань виконання покарань. Але 
якнайбільш деталізовані й конкретизовані 
норми містить «Кодекс етики та 
службової поведінки персоналу ДКВС 
України», схвалений на засіданні Колегії 
Державної пенітенціарної служби 
України (протокол від 19.12.2012 р. за № 
11РК) [3]. 
Відповідно до зазначеного 
Кодексу, поведінка персоналу ДКВС 
України завжди і за будь-яких обставин 
має бути бездоганною, відповідати 
високим стандартам професіоналізму і 
морально-етичним принципам. 
На основі вище наведеної 
інформації можна сміливо стверджувати, 
що морально-етична компетенція має 
бути однією із основних та обов’язково 
невід’ємною складовою лідерського 
потенціалу майбутніх фахівців 
правоохоронної діяльності пенітенціарної 
системи України та сформулювати 
поняття морально-етичної компетенції 
майбутніх фахівців правоохоронної 
діяльності пенітенціарної системи 
України, як складне соціально-професійне 
утворення на основі інтеграції 
професійних знань, практичних умінь в 
області моралі та етики і певного набору 
особистісних якостей, що обумовлює 
готовність до морально-етичної, 
адекватної професійної діяльності і 
поведінки в соціумі, особливо у ситуаціях 
морального вибору. 
З урахуванням проведеного 
дослідження та ключових понять 
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професійної етики та моралі 
пенітенціарія, ми можемо запропонувати 
інтегровану структуру морально-етичної 
компетенції майбутніх фахівців 
правоохоронної діяльності пенітенціарної 
системи України (рисунок 1). 
Структурно, виходячи з логіки 
проведеного дослідження та аналізу 
наукової літератури, до її складу входять 
наступні компоненти: 
Когнітивний компонент 
характеризує статичну форму морально-
етичної компетенції й охоплює сферу 
формування моральної свідомості. Через 
систему етичних знань особистість 
сприймає значення і зміст цінностей, 
взірців, принципів поведінки, 
спілкування, які в самостійній 
професійній діяльності стають 
професійними орієнтирами. 
Операційно-діяльнісний 
компонент морально-етичної компетенції 
охоплює способи морально-етичних дій 
(засоби, форми), тактику особистісно 
зорієнтованої поведінки, комунікативні 
здібності. 
Особистісний компонент надає 
морально-етичній компетенції 
своєрідності і неповторності. Він дає 
уявлення про рівень морально-етичної 
компетентності фахівця і про природу 
мотивів його поведінки. Мотивація 
розглядається психологами як рушійна 




Рис. 1. – Структура морально-етичної компетенції майбутніх фахівців правоохоронної 
діяльності пенітенціарної системи України 
 
Висновки з даного дослідження 
та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Процес формування 
морально-етичної компетенції має бути 
системним та вимагає застосування ціліс-
ного механізму професійного розвитку 
майбутнього фахівця пенітенціарної сис-
теми України під час навчання у профіль-
ному закладі вищої освіти. Формування 
морально-етичної компетенції майбутніх 
фахівців пенітенціарної системи України 
можна визначити як процес цілеспрямо-
ваного й систематичного впливу на когні-
тивну, особистісну та операційно-діяльні-
сну сфери слухачів профільних закладів 
вищої освіти Державної кримінально-ви-
конавчої служби України, метою якого є 
становлення такої особистості, яка усві-
домлює значення морально-етичної скла-
дової своїх професійних обов’язків, ефек-
тивного та умілого керівника-лідера з ро-
звинутими морально-особистісними якос-
тями та практичними вміннями майбут-
нього пенітенціарія у сфері професійної 
етики, що забезпечують вибір ним свідо-
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